













more avoidant  styles of attachment  towards  the dogs  in  their  care as compared  to dog owners. 
Carers  also predominately  appeared  to  be driven  to  the puppy  caring  role  by more pro‐social 
motivations that do not relate to the dog itself. Carers’ reluctance to form close relationships with 







investigated  qualitatively.  Significant  differences  were  observed  between  pet  avoidance,  with 
avoidance  scores  significantly  predicting  SED  carer  group  membership.  Qualitative  insights 









enhancing  the quality of  life  for  those who are vision  impaired  [1]. Based on population growth 






[5],  together  with  low  graduation  rates  of  SED  [4],  initiatives  that  may  support  SED  puppy 
progression rates are worthwhile. 
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1.1. Influences on Puppy Development 
Interviews with 63 vision  impaired  individuals who currently have SED assistants  indicated 
highly desirable  SED behaviours  included  attentiveness  to  command  or  task,  confident decision 
making, and calmness [6]. In relation to SED puppy training, leash‐pulling, reduced responsiveness 
to  control  or  trainability,  and  high  scores  on  temperament  measures  associated  with  anxiety, 
distractibility, excitability, and body sensitivity have all been demonstrated to reduce the possibility 
of graduation [7–9]. Similarly, enhanced reactivity to unfamiliar environments, like a dark room or 
noisy metal stairs, has been  shown  to be predictive of other  fearful behaviours  in  the home,  like 
cowering and reactions to other dogs [10]. Harvey et al. [11] revealed that puppies socialised with 
other dogs  exhibit  lower  separation‐related behaviour  and higher  trainability,  and  this has been 
associated with SED success  in Australia  [7]. As SED carers usually care  for SED puppies  from 8 
weeks of age until the dogs are approximately 12 and 15 months old [2], social interactions in carer 
home  environments  likely  influence  SED  puppy  behavioural  development. Mai  et  al.  [12]  have 
highlighted several  important self‐report human  factors  that might  influence SED puppy success, 
including unrealistic expectations,  level of  competency, perseverance, and passion. However,  the 
carer–puppy  relationship warrants  further attention, as  limited  research has been conducted  into 
how  carers may  influence  the  development  of  temperament  and  the  impact  on  socialisation  of 
puppies during this period. 
1.2. Human–Dog Attachment 
The  human–dog dyad  shares  similar  characteristics  to  the  human  infant/caregiver dynamic 
which may therefore have implications for dog behaviour [13]. According to Bowlby’s [14] theory of 
attachment,  (later  expanded upon  by Ainsworth  [15]),  infants develop  a  ‘style’  of  attachment  in 
response to the nature of responding of their primary caregiver. These styles can be broadly classified 
as  ‘secure’  or  ‘insecure’.  Insecure  attachment  styles  can  then  be  further  characterised  as  either 
‘anxious’  or  ‘avoidant’.  Anxious  and  avoidant  behaviours  initially  emerge  as  a  protective  and 
adaptive response to inconsistent caregivers’ behaviours [16]. However, it has been postulated that 
the internal working ‘model’ of attachment developed in infancy is carried forward into adulthood, 
for a  review see  [17], and  long‐term  indiscriminate application of anxious or avoidant orientated 
working models may not be self‐serving [18]. 
The  internal working model of  attachment  expressed  in  adulthood  is known  as one’s  adult 
attachment style (AAS) [19], and can be applied to romantic attachments [20], as well as attachments 
to pets [21,22]. While early interactions are most influential to one’s AAS, these ‘working models’ are 











versions  of  the  Experience  in Close Relationships  Scale  (ECR) were  employed  to measure AAS 
towards other humans. Furthermore, differences  in  findings may also be due  to  the retrospective 
nature of the Brown and Symons [24] study which required participants to complete the PAQ after 




























that  people  with  more  avoidant  working  models  of  attachment  will  be  more  psychologically 
equipped to deal with the inevitable loss of a SED dog after 12–15 months of caring for it and will 
therefore be more attracted to this role. Hence, we expect to see greater levels of avoidant attachment 










One hundred and  five participants aged 26–75+ years  completed  the  study. Group one was 
comprised of SED carers (n = 27; men = 5, women = 22) who responded  to an email  invitation sent 






















n  (%)  n  (%) 
Average number of participants identifying as parents  20  74  51  65 
Average number of parented children  2.4  ‐  2  ‐ 
Average number of children in home  2.2  ‐  2.9  ‐ 
Number of participants with a second or more dog now or 
previously 
14  52  59  76 
Average number of previous or current companion dogs excluding 
the dog of focus for survey 
2.5  ‐  2.7  ‐ 
Number of participants with other pets  18  66  52  67 
Average number of other pets  3.4  ‐  3.8  ‐ 
Dog Sex         
Male  13  48  32  41 
Female  14  52  46  59 
De‐sexed        0 
Yes  22  81  72  92 
No  5  19  6  8 
Average age of dog (years)  1.4  ‐  7.5  ‐ 














Participants’  individual  scores  on  the  attachment  dimensions  of  avoidant  and  anxious  were 
calculated after reversed keyed items were reverse scored [22], and by dividing these totals by 13. 
Higher  scores  relate  to higher  anxiety or  avoidance  attachment orientation. Both  subscales have 
demonstrated good  test  re‐test  reliability  (r  =  0.75  for  anxiety  and  0.80  for  avoidance)  and good 
internal consistency (α = 0.86 for anxiety and 0.87 for avoidance) [22]. The PAQ has been reported to 
have  good  convergent  and  discriminant  validity  across  several  studies  [22].  Cronbach  alphas 
indicated good reliability for PAQ avoidant (α = 0.81) and anxiety (α = 0.81) items in the current study. 
The  ECR‐R  [35]  is  a  36‐item  self‐report  questionnaire  commonly  used  to  measure  adult 
attachment orientations  towards humans  in close  relationships on  the  sub‐scales of avoidant and 










meta‐analysis  of  242  studies  indicated  the  ECR‐R  to  be  a  reliable measure  of  adult  attachment 
orientation dimensions [36]. Sibley and Liu [37] found subscales of anxious and avoidant attachment 
were stable and internal consistency was high for both subscales, with Cronbach alphas of 0.95 and 










devices and clicked on a hyperlink  in  the SED  invitation email or CDO advertising  to access  the 
survey anonymously, on the secure web‐based platform Qualtrics. The group designated hyperlinks 
connected  participants  to  the  SED  survey  or  the  CDO  survey.  No  identifying  information  of 
participants was  collected.  Consent was  implied when  participants  completed  the  survey.  Two 
animal welfare exclusionary questions were presented to CDOs only as SED carers had been vetted 
in SED processes. CDO  respondents who  answered  ‘yes’  to  a  conviction of  animal  cruelty or  to 
sourcing  a  dog  irresponsibly,  for  example  from  a  disreputable  source  or  puppy  farm,  were 
transferred to the end of the survey and thanked for their participation. Next, participants completed 
demographic questions relating to the dog in their care, including dog age, breed, time in home, also 





The  raw data was exported  from Qualtrics  to SPSS v26. Please  see Table 1  for demographic 
characteristics of the sample. 
3.1. Men Compared to Women 
A preliminary analysis  to  investigate potential group differences between average scores  for 
men and women was undertaken as research indicates individual attachment differences are often 
multidimensional  [22]. One participant who did not specify  their gender was not  included  in  the 
analysis. For males, a visual inspection of histograms and Q‐Q plots for subscale variables of ECR‐R 
and PAQ  indicated normal distributions  for all subscales. For  females, histograms and Q‐Q Plots 
indicate  some minor  deviation  from  normal  distribution where  scores  are weighted  towards  a 
positive  skew  (i.e.,  lower  scores)  for  the  subscales  of  ECR‐R  and  PAQ Anxious  and Avoidant, 
indicating more secure attachment styles. Extreme outliers were checked using z scores ≥ ±3.29 and 
one was found in the female PAQ Avoidant scale data. To ensure this data point was not exerting 
undue  influence on  the model,  its Cook’s distance was  checked  and  found  to be  <1  at  0.17  and 
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Males  Females  t(101)  p  Cohen d 
M  SD  M  SD       
ECR‐R Anxious  2.69  0.96  2.44  1.19  0.84  0.402  0.23 
ECR‐R Avoidant  2.76  1.15  2.47  1.08  1.05  0.298  0.26 
PAQ Anxious  2.34  0.58  2.19  0.69  0.90  0.372  0.24 


















SED  CDO  t(101)  p  Cohen d 
M  SD  M  SD       
ECR‐R Anxious  2.28  1.14  2.56  1.14  −1.11  0.272  0.25 
ECR‐R Avoidant  2.43  0.982  2.55  1.13  −0.50  0.619  0.11 
PAQ Anxious  2.15  0.656  2.23  0.679  −0.55  0.584  0.12 









Variable  1  2  3  4 
1. ECR‐R Anxious  ‐       
2. ECR‐R Avoidant  0.58 **  ‐     
3. PAQ Anxious  0.54 **  0.40 **  ‐   
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case in the CDO group was identified with a Cooks distance of 1.63 and was therefore deleted from 
the logisitic regression analysis. The Omnibus Tests of Model Coefficients was statistically significant 












Hosmer and Lemeshow test  𝑥   (8, N = 104) = 7.88, p = 0.445, indicates good model fit, where 
there  is  no  significant mismatch  between  actual  and  predicted  group membership.  The model 
explained between 30% (Cox and Snell  𝑅   and 44% (Nagelkerke  𝑅  of the variance for SED carer 












Variable  B  SE  Wald  p  Exp (b)  95% CI 
ECR‐R Anxious  −0.17  0.39  0.18  0.665  0.84  [0.39, 1.83] 
ECR‐R Avoidant  −0.26  0.39  0.43  0.511  0.78  [0.36, 1.66] 
PAQ Anxious  −0.30  0.55  0.29  0.588  0.74  [0.26, 2.16] 
PAQ Avoidant  2.63  0.56  22.04  0.001  13.91  [4.63, 41.74] 
𝑅  = 0.29  (Cox and Snell) 0.44  (Nagelkerke). PAQ subscale avoidant was a significant predictor  in 
increasing the odds of being in the target group of SED carer. N = 104. 
3.3. SED Carer Attachment and SED Puppy Success Rates 
Finally,  graduation  rates  of  SED were  followed  up with Vision Australia  and  associations 
between graduating (n = 9) and non‐graduating (n = 18) dogs were correlated with PAQ Anxious and 
Avoidant subscales scores using a point‐biserial correlation. Preliminary analyses showed there were 
(a)  no  outliers  as  assessed  by  z‐scores  >3.29;  (b)  avoidant  and  anxious  attachment  scores were 
normally distributed in the SED carer population as assessed by Shapiro‐Wilk’s test (p > 0.05); and (c) 
there  was  homogeneity  of  variances  as  assessed  by  Levene’s  test  for  equity  of  variances.  No 
significant correlations were found between puppy graduation and SED carer PAQ Avoidant scores 
(rpb(27) = 0.12, p = 0.56), nor between puppy graduation and PAQ Anxious scores (rpb(27) = 0.20, p = 
0.31), however, post‐hoc power analyses  revealed  that  there was  insufficient power  to detect any 
significant differences (ß − 1 = 0.45 and ß − 1 = 0.70, respectively). 
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Qualitative Analysis 
Conventional  content  analysis was  applied  to  the  individual  responses  to  the  open‐ended 
questions.  It  was  decided  prior  to  analysis  that  content  would  be  referenced  only  once.  Two 
independent  raters  reviewed  the  first  five  responses  for  each question,  independently  allocating 
content to labels or  ‘themes’. The continued refinement, sub‐categorisation, and synthesis of these 
themes was progressive throughout the evaluation of discrete blocks of 10 responses per question, 
after which  they would meet  and  resolve  any  disagreements  through  discussion.  This  process 
continued until inter‐rater reliability of ≥0.8 was achieved for each question. Themes with minimum 
5% participant endorsement were retained. 






  Number of Endorsements  (%)  Number of Endorsements  (%) 
Prosocial based  30  49.1  33  25.8 
Self‐related  22  36.1  12  9.4 
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Table 8. SED motivations for becoming a SED carer (n = 27). 
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Table 9. CDO motivations for becoming a companion dog owner (n = 77). 







  Dog rescue    “I enjoy the challenge and rescuing them.”  15 (19.5%) 
Self‐related motivation 





















Improve life    “I like walking and a dog adds to my life in many ways…”  7 (9.1%) 















18  42.9  6  9.2 
Comparable to significant others or more  13  30.9  38  58.5 
Comparable somewhat to significant 
others but less   
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Table 11. SED carer descriptions of their feelings towards SED dog compared towards significant others (n = 27). 



























































































styles  could  predict  group membership  as  either  a CDO  or  SED  carer.  Furthermore,  the  study 




avoidant  attachment  styles  towards  the dogs  in  their  care,  in  line with Oliva  et  al.  [33], but not 
towards other humans. No significant differences were observed between SED carers and CDOs in 
regards to anxious attachment towards the dogs in the care, nor to other humans. Group membership 





























anxious attachment  to  their dog  from  the beginning of  their  relationship. The  latter would be  in 
contrast to our theory  that avoidantly attached people are more psychologically equipped  to deal 
with the inevitable loss of a dog, and indeed, SED carers who are faced with this loss approximately 




large sample and  reported  that  lower pet avoidant attachment scores were  related  to  longer  time 
being a CDO and being female. In the current study, using an Australian‐based sample, the CDO 
average time for dogs in home (5.4 years) was approximately five times greater than the SED group 
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Qualitative  findings  corroborate  the  idea  that  SED  carers  and  CDOs  possess  divergent 
motivations  in  caring  for  their  dogs  (refer  to  Tables  7–9).  For  example,  the  most  prominent 
motivations for becoming a CDO were dog‐related (64%). In comparison, SED carer motivations were 
prosocial  (49.1%),  relating  to  others  and wanting  to  contribute  to  the  community.  In describing 
feelings  towards  the dog  in  their  care compared  to  significant others  (Tables 10–12), CDOs more 
frequently endorsed feelings  ‘comparable to significant others or more’ (58.5%), whilst SED carers 
more  commonly  endorsed  feelings  ‘not  comparable  to  significant  others’,  ‘role  related’  or 




avoid  or  limit  attachment. While  understandable,  the  potential  effects  of  an  avoidant  human 
attachment style on dog development warrants further consideration. 
A variety of human characteristics and attitudes have been reviewed and said to influence the 
human–dog  relationship  [13]. These  include affiliative, attentive, or dominionistic behaviour and 




reflected  in  relational  behaviour  with  individuals  demonstrating  less  intimacy  seeking  and 
suppression of emotions [18]. Relative to dogs, tentative research using global measures indicated 
CDOs  high  on  human  avoidant  attachment  style  measures  reported  less  pet‐related  concern, 
caregiving,  and  attentiveness  towards  their  dogs  [39].  Furthermore,  CDO  human  avoidant 










human  perspectives  on  dog  behaviour. High  pet  avoidant  attachment  has  been  associated with 
negative expectations of dog behaviour  [22]. Payne et al.’s [13] review suggests negative attitudes 





















a challenging  life  stage  for carers  to manage  [40]. Hence,  future  studies could control  for  this by 
including CDOs with dogs of similar ages  to  the SED population. It would also be  interesting for 
future studies to consider attachment from the dog’s perspective towards their owners/carers and 
how this might be associated with the human attachment style directed to them. This study might 









the  study was  sufficiently  sensitive  to  find  a  significant  result  and  a  substantial  effect  size  for 
differences between SED carers and CDO on pet attachment, it was insufficiently powered to detect 




may  seek  opportunities  for  additional  research  around  improvements  to  SED  carer  behaviours 
towards their trainee dogs. This may strengthen their position as a knowledge base for promoting 
and  disseminating  education  that  enhances  the  welfare  of  dogs.  Additionally,  increasing  the 






dog dyad,  could  offer  insight  for  those  supporting  the development  and  sustenance  of  positive 
human–dog  bonding.  Knowledge  of  the  effects  of  attachment  styles  could  inform  human–dog 
matching for shelter or assistance dog organisations. As noted, greater understanding could lead to 
improved  care‐taking  behaviours,  interpretations  of  dog  response,  and  training  outcomes. 
Additionally, evidence of the effects of human attachment on dogs could prove useful in a variety of 




This  research  adds  to  existing  knowledge  that  attachment  styles  towards  dogs  manifests 
differently, depending on  the  role of  the dog  in  the carers  life. Specifically, SED  carers are more 
avoidant in their attachment orientations as compared to CDOs, however this was only evident in 
their  human–dog  relationships,  and  not  their  human–human  ones.  This  was  corroborated  by 
qualitative  findings  suggesting  that motivations  to  become  a  SED  carer  are  removed  from  the 
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human–dog relationship and more related to helping other people  in  the community, which  is  in 
stark  contrast  to  CDOs, whose motivations were  predominately  dog‐related.  Current  literature 




illuminate  relational  dynamics  and  discover  the  causes  and  effects  of  human  psychological 
characteristics on dog behavioural responses. 
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